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that  introduced healthy accountability within growth‐focused  relationships  to  shape an 
emergent  spiritual growth  culture at  the Carbondale Church of Christ. The  theological 
basis for the intervention (1) uses Romans 12 to establish the Christian community, not 
the  individual,  as  the ultimate  vision  of  fully  realized  human  life  and  (2)  asserts  that 
spiritual growth,  following Alasdair MacIntyre’s definition of a practice, must  involve 
virtues  such  that  the means of growth are  reflective of  the desired  ends of growth. The 
positive  results  demonstrate  the  effectiveness  of  healthy  accountability,  illuminate 












initial  success,  the  new  congregational  strategy  was  beginning  to  stall. 
Before initiating the project, I evaluated the congregational context with a 
Bullard life cycle analysis. 2 Bullard applies organizational life cycle theory 
                                                                
1 Herein  referred  to  as CCC.  This  project  is  completely  described  in:  Stephen 
Shaffer,  “The  Initiation  of  Growth‐Focused  Relationships  Involving  Healthy 






















1980s  correlated  with  the  expansion  of  coal  production  and  university 
growth during  the  same period. The  concomitant  expansion of ministry 
programs are indicative of a congregation in the prime phase of the Bullard 
cycles.  After  reaching  a  peak  attendance  in  1983,  a  leadership  crisis 
combined with  the  secular  decline  of  the  local  coal  industry  halted  the 
progress of the congregation. The lack of leadership, decline in economics, 
decreasing attendance, and the absence of a new vision are signs that the 
congregation was  transitioning  from a prime  to an early aging  life cycle 
phase.  







a new minister,  restarting a  campus ministry, expanding  the  leadership, 
and adding small groups. Instead of fostering growth, the flurry of efforts 
stressed  the  stability  culture  of  the  organization  and  triggered  several 
negative reactions.  
In  2008  the  leadership  began  to  focus  on  a  new  vision  for  the 
congregation anchored  in being a  culture  that  fostered  spiritual growth.  
The  new  culture  involved  systemic  changes  in  teaching  and  preaching, 
adopting  a  shepherding  model  of  leadership,  encouraging  intentional 










The  emphasis  on  spiritual  growth  resulted  in  a  revitalized  interest  in 
personal  reading  and  prayer,  but  not  in  increasing  engagement  or 
interaction between members on the topic of growth. These observations 
indicated that the congregation, while beginning to grow spiritually, was 
pursuing  growth  as  individuals  rather  than  in  community. While  these 
individual efforts were laudable, they reflected the surrounding culture’s 
emphasis on individuality and missed the quality and intensity afforded by 
healthy  accountability.3  The  project  addresses  the  problem  of  pursuing 
spiritual growth via individual rather than relational efforts. The purpose 








collectives  such  from  social  clubs,  corporations,  or  even  popular 
conceptions  of  congregations.  Culturally,  we  assume  that  individuals 
assemble  to  form  the  collective. Paul’s  argument moves  in  the  opposite 
direction.  Thus,  growth  in  the  context  of  a  body  is  not  the  process  of 
individuals becoming a community but rather realizing the fullness of life 
as community. 
The  theological  framework  includes  six  key  points:  (1)  Christian 
community,  not  the  individual,  is  the  vision  for  fully  realized  human 








                                                                 
3 The project thesis contains several references similar to and including: Robert D. 
Putnam, Bowling Alone (New York: Simon & Schuster, 2000), 25. 





realize  an  independent  individual  identity;  (6)  the  virtues  of  freedom, 






church  is “body,”  the  term body does not appear until  chapter 12. Paul 
opens chapter 12, saying, “I urge you to present your bodies (plural) as a 
living  sacrifice  (singular).”4  The  collective  people  of  God  worship  and 
honor God by offering up  their plurality as a sacrifice of unity.  It  is one 
sacrifice,  comprised  of  the  voluntarily  presented  offerings  of  each 
individual’s  body.5  Paul  suggests  that  the  vision  of  a  unified  body, 
represented  by  the  singular  sacrifice,  is  the  result  of  each  individual 
sacrificing (plural) their autonomy.   The body then, not the individual, is 




The  primary  challenge,  as  signaled  by  Paul’s  use  of  the  eschatological 
phrase  “pattern  of  this world”  (12:2, NIV),  is  for  the  people  of God  to 
recognize their existence as part of the new age.7 Like baptism (Rom 6:1f, 
NIV)  and  heart  circumcision  (Rom  2:29, NIV),  the  worship  of  the  new 








                                                                 
4 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament (New York: Harper Collins, 
1996), 36. 
5  Joseph  A.  Fitzmeyer,  Romans  (AB  33;  New  York:  Doubleday,  1992),  638;  D. 
Edmond Hiebert, “Presentation and Transformation: An Exposition of Romans 12:1‐2,” 
Bibliotheca Sacra 151 (July‐September 1994): 309‐24.  








urging  of  the  Romans  to  “think  soberly”  (Rom  12:3,  NIV)  upon  Godʹs 
expression of grace shifts their attention away from the human comparisons 
evident in earlier chapters and anchors their identity in the activity of God. 
This  is unity  resulting  from  the work of God  rather  than unity  resulting 
from the human pursuit of a corporate objective or personal goal.  
To say that the church is a body can mean several things, but Paul 













the body  life of the Christian  is progressive and ongoing.   It requires the 
continuous,  voluntary  sacrifice  of  ourselves  and  the  ongoing 
transformation  of  our  minds.8  While  individual  Christians  exist  as  full 
“members” of the one body in Christ, they are also still moving towards a 
full  realization  via  progressive  transformation.  This  infers  that  spiritual 
growth does not  lead to the creation of the body; rather spiritual growth 
brings  about  the  fulfillment  of  what  already  exists  in  Christ.  Paul 
punctuates  this  progressive  aspect  when  he  presses  for  the  pursuit  of 
excellence for each gift using phrases such as “If a person’s gift is. . . ” let 




The  emphasis  on  “one  body”  stresses  unity  while  the  variety  of  gifts 
presents diversity. Romans emphasizes unity. The body image in chapter 
12 diverges from the popular notion of the body politic familiar to Paulʹs 
                                                                 
8 Ben Witherington III, Paul’s Letter to the Romans: A Socio‐Rhetorical Commentary 
(Grand  Rapids:  Eerdmans,  2004),  286.  Witherington  emphasizes  that  “conform,” 
“transform,ʺ and ʺ renewingʺ should all be understood with a continual and ongoing sense.  





audience.  Ancient  rhetoric  employs  the  theme  of  a  body  frequently  to 
discuss matters of concern for the city or state. While these classical political 
theories  discuss  the  essential  nature  of  the  city  as  a  body,  the  image 
functions  to  urge  unity  through  the  proper  attitude  of  the  individual 
members.9 Thus,  the classic  image emphasizes  the goal of  functioning as 
well as a human body, asserting the body as the  ideal form for what the 
community could become. While Paul also employs the body image to urge 
unity,  his  argument  begins  with  the  belief  that  the  body  describes  the 
existing real and essential shared life of the members. The formation of the 
body is not the result of the political activities of the members, but rather 


















a  continual,  ongoing,  time‐sequential  life  of  pursuing  the  ultimate 
realization of community. Hauerwas has said,  
 
Conversion  is  something  never  merely  accomplished  but 
remains  also  always  in  front  of  them. Thus, growth  in  the 
Christian  life  is  not  required  only  because we  are morally 
deficient,  but  also  because  the  God  who  has  called  us  is 
                                                                 













the  activities  involved  in  the  pursuit  of  Christian  growth  and  the  full 






living  as  an  interdependent  and  interrelated  body  if  the  process  of 
becoming  increasingly  interdependent  relied  upon  independence  and 
autonomy. Likewise, it would be inconsistent with the vision of living as an 
interrelated  body  if  the  process  of  becoming  increasingly  interrelated 





refer  to  a  collection  of  smaller  activities  associated  with  the  practice.  
Football  is  a practice  that  involves  several  specialized  activities  such  as 
passing,  catching,  running,  blocking,  etc.  For  our  purposes,  life  as  a 
Christian  community  is  a practice  that  involves  the  activities  of prayer, 
Bible  reading,  worship,  evangelism,  benevolence,  and  our  culture 
understands the grand collection of such activities to be a coherent whole. 
Second,  in  order  for  an  endeavor  to  be  a practice,  every  activity  of  the 
practice must embody a consistent standard of excellence. We have already 
said that our standards of excellence for a Christian community involve the 
interrelated  and  interdependent  relationships  among  the  members  of  a 




                                                                 











said,  one  of  the  measures  of  excellence  associated  with  the  Christian 
community  consists  of  their  interdependent  interrelationships. 
Consequently,  it  would  be  inconsistent  with  the  vision  of  living  as  an 
interrelated  body  if  the  process  of  becoming  increasingly  interrelated 
employed only privatized personal growth efforts. Likewise,  it would be 
inconsistent  with  the  nature  of  a  practice  if  the  interrelated  and 
interdependent relationships of the Christian body were merely means of 
achieving increased individualized autonomy.  
MacIntyre’s  definition  constrains  the  practice  of  Christian 
community  to  reliance  upon means  consistent with  the  visionary  ends. 
Interestingly, MacIntyre also asserts that  if the means are consistent with 
the  ends,  then  the  conceptualization  of  the  practice  will  continually 









The  goal  of  Christian  growth  is  to  realize  an  increasingly 
interrelated,  interdependent  form of  community  that  reflects  the mutual 
membership of the body. In addition, the specific activities used to pursue 
that  growth  goal  should  be  consistent  with  the  goal  itself  and  involve 
interrelated and interdependent relationships within the community. The 








realization  of  how  the  interrelated  community  engages  in  spiritual 
formation as a community. Christian communities engage  in a variety of 
activities related to spiritual growth. The collective and shared activities of 





While  these  large‐group  activities  contribute  to  an  overall  ethos  of 
community‐based growth,  individuals  often pursue  the  actual  efforts  of 
growth  privately.  The  praxis  of  growth  in  the  average  congregation 
displays  an underlying belief  that  isolated private  individual  efforts  for 
Christian growth are all that is necessary to build the body of Christ. This 
assumption fails in two significant ways. First, as we have already argued, 
the goal of Christian growth  is  the  realization of an  interdependent and 
interrelated  community, not  simply  strong  individuals.  Individuals who 
have relied upon individual and private efforts for growth are not likely to 
become suddenly interdependent and interrelated. This common approach 
imagines  the  wrong  goal  for  Christian  growth.  Second,  even  if  the 
conceptualization of goal  is  corrected,  individual  efforts are  inconsistent 
with the practice nature of realizing the goal. Employing purely individual 
efforts  for  the  realization  of  community  divorces  the  goal  from  means 
consistent with the goal.  
Guiding Virtues—The goal was to pursue a form of growth‐focused 
relationship  that  involved  a  high  degree  of  interrelationship  and 
interdependence. While  it  is  theoretically possible  to maintain mutually 
interrelated and interdependent relationships with a multitude of people, 
from a practical perspective most people struggle to maintain such intimate 
relationships with  a  very  small number  of people.  Since,  in  the present 
context, most people consider growth a very private topic, the involvement 






used  to  guide  the  growth‐focused  relationships.  These  virtues  include 
freedom, uniqueness,  love, devotion,  honor,  fervor,  hope, patience,  and 




                                                                 
14 Kendra G. Hotz and Matthew T. Mathews, Shaping the Christian Life: Worship and 
the Religious Affections (Louisville: John Knox, 2006), 3‐32. 
15  The  project  thesis  contains  a  full  description  of  each  virtue  along  with 
corresponding vices. 






Within  a  culture  that  treats  faith  and personal  growth  as private 
topics, people naturally lack the experience of inviting others to participate 
in their growth initiatives. This project prepared a small group of people to 
engage  in growth as a  community practice by  initiating growth‐focused 








The  intervention  proceeded  in  two  phases.  In  the  first  phase,  I 
trained participant pairs using a four‐hour workshop on healthy growth‐




The  recruiting  of  the  eight  participants  involved  criterion‐based 
purposive sampling to recruit the first member of each pair and snowball 
sampling  to  recruit  the  second.17  Criterion‐based  purposive  sampling 
begins  by  determining  a  description  of  an  optimum  member.  For  this 
project, an optimum member was a person who was motivated to grow and 
who had the potential for influencing the rest of the congregation according 
to  the purpose  of  this project.  I  recruited  four  initial participants,  three 






The  initial criterion‐recruited participants  then  recruited a partner 
using  a  snowball  sampling  approach.  Snowball  sampling  utilizes  the 






















The  praxis  experience  lasted  four  weeks  during  which  the 





The  purpose  of  these  weekly  supervision  calls  was  to  ensure  that  the 


























practicing healthy accountability via an  interview. As  the  sole  source of 
insider  data,  it  was  vital  to  capture  their  perspectives  immediately 
following  the  fourth  week  of  the  praxis  so  that  the  details  of  their 
recollections remained clear.  
Dr. Earl Lavender  served  as  the  outside  expert  and provided his 
interpretation of  the groups’ degree of  initiation  into  the use of growth‐
focused  relationships  involving  healthy  accountability  via  a  group 
interview. Lavender is the executive director of the Institute for Christian 
Spirituality, the director of Missional Studies, and a professor in the College 
of  Bible  at  Lipscomb University.  Lavender  provided  a  unique  blend  of 
academic expertise in the field of Christian spirituality with years of active 
involvement in church ministry.  
During  the  intervention,  I  recorded  field  notes  about  my 







to compare before and after but rather  to  form a  thick description of  the 
participant community’s ongoing life as seen through the lens of the project 
purpose. Since this project originated with the researcher’s a priori personal 
experiences as a member of  the same community under  investigation,  it 
was impossible to isolate my prior experiences with the congregation from 
those associated with this investigation. This led to the natural conclusion 
that  the  interpretation  approach  for  this  project  would  follow  a  three‐
phased structure.23  
Phase  1  of  the  analysis  captured  a description  of  the  community 
prior to the intervention and involved identifying a preliminary story line 
for  the  interpretation  along with  a  tentative  list  of  topics  I  expected  to 
emerge  from  the  study.  Phase  2  of  the  analysis  examined  the  insider, 




















their process  of  growth positively,  believing  they would  (a)  reach  their 
goals easier, and (b) build a close relationship. 
Expectations about progress—Participants expected to make progress 
and were often dismayed  that  they  failed  to be successful reaching  their 
goal. When they failed, they tended to blame themselves. Their internalized 
perception  of  personal  failure  often  failed  to  account  for  unexpected 
circumstances,  their own unrealistic expectations, or  their discounting of 
the progress they had actually achieved. 
Effectiveness  of  accountability—Participants  all  expressed  that  the 
healthy  accountability  applied  in  the  praxis  phase  was  effective  and 
important in helping them make progress toward their growth goals.  
The  impact  of  the  particular  form  of  accountability—The  healthy 
accountability  employed  in  the  praxis  limited  the  accountability 
conversations to allowing their partner to ask them one or two questions 
that  they  designed  themselves  during  the  workshop.  Participants 
acknowledged  that  this process  insured  that  the conversations  remained 




















this  theme  indicates  that  these participants prefer relationship so  long as 
those relationships are virtuous. 
Importance  of  virtue—Repeatedly  the  participants  express  the 
importance of virtue within accountability relationships. They consistently 
identify  criticism,  blame,  guilt,  shame,  advising,  and  instructing  as 
conversational vices to avoid. 
Importance of mutuality—Participants spontaneously expressed  that 
healthy  accountability  relationships  needed  to  be  mutual  relationships 
where partners were accountable to one another.  
Effectiveness  of  accountability—Participants  expressed  that  healthy 
accountability was effective for helping them focus on their chosen growth 
goals.  















Impact  on  relationships—The  outside  observer  noted  that  the 
participants  strengthened  their  relationships with  one  another  and  they 
viewed this deepening of relationship as an important part of the practice. 
Importance  of  training  and  structures—Repeatedly  the  outside 
observer  referenced  the  importance  that  the  participants  placed  on  the 
initial training and the conversational structures used in the praxis phase. 
While  they  enthusiastically  embraced  the  practice  and  the  possible 






















above  interdependence  and  imagine  the  collective  experience  as  an 
enhancement to the individual pursuits rather than vice‐versa. Combining 
the Romans 12 understanding of the interrelated and interdependent body 
with  the  idea of a practice  led me  to  conclude  that  the  correction  to  the 
present anemic understanding of community would involve both teaching 
and  experience.  Thus  it  would  be  impossible  to  reach  the  goal  of  an 
interdependent  and  interrelated  community  by  simply  focusing  on  the 





others  in  the  growth  process.  Their  positive  comments  about  the 
relationships,  coupled  with  their  experience  of  progress  toward  their 
growth  goals,  confirmed  the  positive  conclusion.  While  they  could  not 
articulate  their  experience  using  the  language  of  a  practice,  they, 






fails  in  two  significant ways. First,  the assumption  fails by  selecting  the 
wrong  goal  for  growth.  The  common  error  is  imagining  the  goal  of 
Christian  growth  to  be  strong  individual  Christians  rather  than  an 
interrelated and interdependent community. Second, even if the errant goal 
is corrected, individual efforts are inconsistent with the practice nature of 







findings of  this project  indicate  that most of  the participants continue  to 
express  the goal of Christian growth  in  individual  terms using  common 




of  a  practice  asserted  that  true  practices  systematically  extend  the 
understanding of the practice. Applying this definition, I would expect that 
the  continued  application  of  growth‐focused  relationships  involving 
healthy  accountability would,  over  time,  shift  the  understanding  of  the 
goals  for  Christian  growth.  Negative  experiences  with  growth‐focused 
relationships threaten this systematic extension and elevate the importance 
of  procedural  structures  that  limit  negative  occurrences  during  the 
formative stages.  
The  initial story  line of  this project was  to reframe  the  theological 
importance  of  the  body  away  from  a  simple  collective  and  toward  an 
interrelated, interdependent body through a combination of teaching and 
praxis.  I  hoped  that  this  combined  intervention  would  result  in  the 
participants’ becoming  increasingly motivated  to  involve others  in  their 
personal spiritual growth efforts. The findings confirm that the workshop’s 
teaching  and  the  positive  praxis  experience  have  indeed  increased  the 
likelihood  that  these participants will continue  to  involve others  in  their 
Christian growth efforts.  
One  final assumption made within  the project needs examination. 
The project assumed  that  the prevailing  emphasis on privatized growth 
originated  from  the  surrounding cultural emphasis on  individuality and 
independence.  I  asserted  that  this  cultural  disposition,  combined  with 
latent  anxieties  associated  with  unhealthy  accountability,  inhibited 
communal forms of Christian growth. The findings confirm the presence of 
significant  anxieties  associated  with  negative  experiences  of  relational 
growth  contexts  such  as  guilt,  shame,  and  control.  The  participants 
expressed these anxieties in indirect ways, stressing the need for training 
and  process  structures.  Thus  I  conclude  that  there  is  a  prevailing 









This  project  sought  to  encourage  the  burgeoning  congregational 
interest in spiritual growth and steer the emerging efforts away from the 
default  individualism  using  growth‐focused  relationships  involving 
healthy accountability. The results confirm that the study participants had 
previously  been  inhibited  from  involving  others  in  their  growth  efforts 
because they feared that these relationships would  increase guilt, shame, 





congregational  support  structures,  provides  a  foundation  for  growth‐
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